









	 This	 qualitative	 case	 study	 was	 carried	 out	 to	 identify	 the	 strengths	 and	
weaknesses	of	face	to	face	and	online	teaching.	The	study	group	of	the	research	
study	consisted	of	a	total	of	47	students	attending	a	public	university,	36	of	whom	
are	 female	 and	 11	 of	 whom	 are	 male	 students.	 In	 the	 study,	 semi-structured	
interview	form	was	used	as	the	data	collection	tool.	The	data	obtained	within	the	






tools	 of	 accessing	 information	 in	 today's	 conditions,	 should	 also	be	used	 in	 the	
learning	and	teaching	process.	Especially	in	situations	where	face	to	face	teaching	
is	not	available,	online	applications	can	be	used	as	an	important	tool	in	order	to	

























	 Bu	 nitel	 durum	 çalışmasına	 dayalı	 araştırma,	 yüz	 yüze	 ve	 çevrimiçi	 öğretimin	
güçlü	 ve	 zayıf	 yönlerini	 ortaya	 koymak	 amacıyla	 yürütülmüştür.	 Araştırmanın	
çalışma	grubunu	bir	devlet	üniversitesinde	öğrenim	gören	36’sı	kadın,	11’i	erkek	
toplam	 47	 öğrenci	 oluşturmuştur.	 Araştırmada	 veri	 toplama	 aracı	 olarak	 yarı	
yapılandırılmış	 görüşme	 formu	 kullanılmıştır.	 Araştırma	 kapsamında	 toplanan	






önemli	 araçlarından	 biri	 olan	 çevrimiçi	 uygulamalardan	 da	 öğrenme-öğretme	





































structure	 imposes	various	 responsibilities	on	 the	 individual	 in	 this	process	as	well.	 In	order	 for	 the	
individual	 to	 fulfill	 the	 requirements	 of	 these	 responsibilities,	 s/he	 should	 be	 able	 to	 analyze	 the	
mentioned	process	well	and	take	steps	to	support	his/her	personal	development	accordingly.	At	this	










to	 increase	 the	 quality	 in	 education.	 By	 using	 these	 concepts	 together,	 a	 new	 discipline	 called	
educational	 technology	 has	 emerged	 (İşman,	 2015).	 Educational	 technology	 is	 the	 process	 of	












effective	tool	 to	 improve	the	teaching	and	 learning	process,	 technology	facilitated	a	paradigm	shift	
from	a	teacher-centered	education	approach	to	a	student-centered	education	approach	(Saban,	2007).	
In	this	respect,	realization	of	the	teaching	methods	supported	by	the	constructivist	approach	with	the	




The	existence	of	 technology	as	a	 tool	 in	education	 is	 increasing	day	by	day.	 In	 this	 context,	 the	
communication	and	interaction	between	the	learner	and	instructor	acquired	different	dimensions	by	
online	 learning	 environments	 that	 come	 to	 the	 fore.	 Depending	 on	 the	 developments	 and	 the	
emerging	trends,	especially	in	information	and	communication	technologies,	this	interaction	has	been	
carried	 out	 to	 out-of-class	 environments.	 This	 has	 made	 the	 contribution	 of	 online	 learning	
environments	to	the	learning	and	teaching	process	one	of	the	topics	discussed.	









these	 environments	 that	 differ	 from	 the	 face-to-face	 learning	 environment	 also	 affect	 the	
characteristics	of	learners	who	participate	in	the	process	in	these	environments,	and	online	learning	
environments	 provide	 learning	 opportunities	 for	 students	 who	 cannot	 participate	 in	 the	 learning	
environments	 in	 traditional	 classrooms	 (Bilgiç,	 Duman,	 &	 Seferoğlu,	 2011).	 Indeed,	 one	 aspect	 of	




blended	 learning,	 flipped	 classroom	model,	mobile	 learning,	 game-based	 learning	 and	 augmented	














the	 effectiveness	 of	 face-to-face	 and	 online	 teaching	 in	 terms	 of	 academic	 achievement	 and	
opportunities	which	they	have	provided	has	been	one	of	the	ongoing	topics	of	discussion.	When	the	
literature	 is	 examined,	 in	 the	 study	 conducted	 by	 Sezer,	 Karaoğlan	 Yılmaz,	 and	 Yılmaz	 (2017),	
comparing	 online	 and	 face-to-face	 applications,	 teachers	 offered	 feedback	 regarding	 that	 online	
learning	provides	flexibility	in	terms	of	environment	and	does	not	decrease	the	interaction	between	













more	 useful	 and	 also	 concluding	 that	 there	 is	 no	 difference	 between	 them	 (Larson	&	 Sung,	 2009;	
Prepose,	2015).	
In	this	context,	it	can	be	said	that	online	education	has	come	to	the	forefront	as	an	alternative	in	
terms	 of	 learning-teaching	 process	 in	 situations	 where	 face-to-face	 teaching	 is	 not	 possible.	 For	
instance,	it	can	be	said	that	online	education	as	a	tool	to	ensure	the	sustainability	of	the	education	















within	 the	 context	 of	 face-to-face	 and	 online	 teaching	 in	 the	 learning	 and	 teaching	 process.	 The	


























of	 Turkish	Revolution,	 Turkish	 Language	and	Foreign	 Language	 courses,	 and	 the	 remaining	 courses	
through	face-to-face	teaching.	Therefore,	the	case	in	question	was	considered	appropriate	in	terms	of	












whom	are	male	students,	 studying	 in	 the	Child	Development	Program	of	a	public	university.	 In	 the	









data	 collection	 tool.	 Open-ended	 questions	 provide	 more	 accurate	 information	 about	 what	 the	
respondent	really	thinks,	as	well	as	providing	an	unlimited	choice	for	the	respondent	(Johnson,	2014).	





of	 them	 is,	 “If	 you	were	 an	 instructor,	 would	 you	 prefer	 to	 give	 the	 lesson	which	 is	 your	 area	 of	
expertise,	online	or	face-to-face?	Why	is	that?"		
Data	Collection	Process	








The	data	 collected	as	 a	 result	of	 the	 research	were	analyzed	 through	 content	 analysis.	 Content	
analysis	is	expressed	as	scanning	of	the	text	in	terms	of	repetitive	words	or	themes,	and	in	this	context,	




content	analysis	was	applied	 in	 the	analysis	of	 the	data	as	 the	data	 similar	 to	each	other	 could	be	
collected	within	the	framework	of	certain	concepts	and	themes	and	could	be	arranged	and	interpreted	
in	a	way	that	the	reader	could	understand	(Yıldırım	&	Şimşek,	2013).	The	data	collected	in	this	direction	
are	 coded	 and	 collected	 within	 the	 scope	 of	 certain	 categories	 according	 to	 the	 codes	 that	 are	
generated.	 The	 categories	 are	 then	divided	 into	 themes	and	 sub-themes	 in	 line	with	 the	 students'	


















research	 and	 analysis	 of	 the	 data.	 Rich,	 thick	 description	 and	 sampling	 selection	 are	 among	 the	
strategies	applied	for	transferability	(Merriam,	2013).	Purposeful	sampling	method	was	used	within	
this	 scope.	 In	 addition,	 the	 study	 group	 of	 the	 research,	 data	 collection	 process	 and	 data	 analysis	
processes	 are	 explained	 in	 detail.	 For	 consistency,	 it	 is	 important	 to	 what	 extent	 the	 conclusions	
reached	 are	 consistent	with	 the	 data	 collected	 for	 the	 reliability	 of	 qualitative	 research	 (Merriam,	
2013).	The	data	obtained	in	this	direction	were	analyzed	and	common	themes	were	determined.	To	
provide	 this,	 themes	 and	 sub-themes	 were	 examined	 and	 determined	 based	 on	 the	 data	 by	 two	
researchers.	In	this	process,	the	consensus	formula	proposed	by	Miles	and	Huberman	(1994)	was	used	











given	 about	 the	 researcher.	 In	 addition	 to	 this,	 as	well	 as	 the	 contributions	 that	 the	 research	 can	
provide	to	the	society	and	literature,	also	information	about	the	possible	outcomes	of	the	research	
was	 given.	 Besides,	 the	 researcher's	 accessible	 contact	 information	was	 shared	 by	 the	 researcher.	
Finally,	by	explaining	where	the	information	to	be	obtained	from	the	study	will	be	used,	the	students	
were	also	informed	that	volunteering	is	essential	at	the	point	of	participation	and	thereby	they	may	






Students'	 opinions	 regarding	 whether	 they	 would	 prefer	 face-to-face	 or	 online	 teaching	 in	 the	
process	of	teaching	if	they	were	in	a	teaching	position	were	collected	under	two	different	themes	as	























to-face	with	 someone.”	 In	 addition,	 students	emphasized	 that	 face-to-face	 teaching	provides	more	
opportunity	 in	 terms	of	 applied	 lessons	 and	 this	 supports	 the	 effective	 teaching	process	 (f=7).	 For	
example,	Ö15	presented	opinion	as	“I	can	teach	in	a	practical	way	while	teaching	face-to-face.	Thus,	I	
can	provide	the	other	side	to	learn	better	and	long-lasting."	Besides,	the	students	explained	that	since	














flexibility	 (f=8)	 as	 they	 can	 connect	 and	 watch	 the	 lesson	 at	 any	 time	 during	 the	 online	 teaching	
process.	 The	 opinion	 of	 Ö12	 regarding	 this	 situation	 is	 as	 follows:	 “I	 think	 it	 is	more	 efficient	 and	
comfortable	 to	give	 lessons	online.	 The	 student	 can	 connect	and	watch	 the	 lesson	at	any	 time.”	 In	





(f=5).	 One	 student	 stated	 his	 view	 on	 this	 subject	 as	 follows:	 “Online	 lessons	 are	more	 attention-








































































better	 this	way.”	Students	also	emphasized	that	 the	virtual	environment	restricts	 them,	but	on	the	
contrary,	 they	 can	 freely	 interpret	 in	 the	 classroom	 environment	 (f=8).	 The	 opinion	 of	 one	 of	 the	
students	(Ö28)	on	this	subject	is	as	follows:	“When	you	are	wondering	something,	sometimes	you	can	
also	speak	without	asking	permission	for	it.	You	can't	conduct	so	comfortably	on	the	Internet.”	Besides,	
they	 stated	 that	 students	have	 the	opportunity	of	detailed	 learning	 (f=5)	via	 face-to-face	 teaching.	
Supporting	this	view,	the	state	of	Ö25	which	is	"Since	face-to-face	education	is	more	understandable	








whole	 subject	would	 fit	 in	 the	 lesson	period.”	 In	addition,	 the	 students	expressed	 that	 face-to-face	
teaching	restrains	them	and	makes	them	more	organized	in	terms	of	fulfilling	some	responsibilities,	


















































































face-to-face	 teaching	 process,	 and	 a	 student	 (Ö41)	 described	 the	 opportunity	 provided	 by	 online	
teaching	in	this	regard	as	follows:	"Since	you	are	in	the	internet	environment,	you	can	instantly	learn	
what	you	are	wondering,	but	in	the	classroom	you	may	not	be	able	to	reach	everything	at	that	moment	
and	 you	 may	 forget	 what	 you	 wanted	 to	 learn.”	 Besides,	 students	 emphasized	 that	 face-to-face	
teaching	 requires	 more	 cost	 (f=6)	 than	 online	 teaching.	 Ö13	 summarized	 the	 reason	 for	 this	 as:	
“Education	costs	are	higher.	Buildings,	school	desks,	and	many	other	materials	are	required	to	teach	a	






in	 the	 online	 teaching.	 Ö7	 gave	 an	 example	 to	 this:	 “Even	 if	 you	 are	 at	 home,	 you	 do	 not	 stop	
communicating	with	the	teacher	online,	but	after	being	face	to	face	you	are	more	free	in	other	times.”	
Under	the	interests	and	needs	of	student	theme,	students	emphasized	the	weaknesses	of	face-to-
face	 teaching	 as	 the	 technology	 cannot	 be	 used	 in	 an	 active	 way	 (f=17)	 in	 the	 learning-teaching	
process,	although	it	especially	appeals	more	to	their	interests.	Ö40	clarified	this	as	"You	can	benefit	
more	from	technology	when	you	are	online,	in	the	classroom	we	cannot	even	check	something	from	
our	 smart	 phones."	 In	 addition,	 the	 students	 stated	 that	many	 questions	 can	 be	 left	 unanswered,	
because	during	in-the-class	lesson	process,	the	students	in	general	are	taken	into	consideration	rather	






whether	 I	entered	the	class	 in	the	virtual	environment,	so	you	cannot	be	 indifferent	to	the	 lessons.”	
Students	 also	 stated	 that	 the	 interest	 in	 the	 lesson	 decreased	 in	 face-to-face	 teaching	 due	 to	 the	
classroom	 being	 crowded.	 (f=3).	 Ö28	 explained	 the	 reason	 for	 this	 as:	 “Not	 only	 one	 person	 but	
everyone	being	in	the	same	environment	and	this	leading	to	crowd	decrease	the	interest	in	the	lesson.”	
Discussion,	Conclusion	and	Recommendations	
The	 unpredictable	 change	 and	 transformation	 in	 technology	 also	 affected	 education	 in	 many	
respects	as	well	as	all	 components	of	 the	 social	 structure.	This	has	 led	 to	 the	 frequent	 recalling	of	

















Students	 preferred	 face-to-face	 education	 for	 reasons	 such	 as	 easy	 communication,	 effective	



















participated	 in	 the	 face-to-face	 teaching	process	emphasized	 that	 the	 learning	 content	 contributes	
better	 to	 them.	 However,	 in	 a	 study	 conducted	 by	 Yılmaz	 and	 Aktuğ	 (2011),	 it	 is	 suggested	 that	
interaction	 and	 communication	 is	 easier	 in	 online	 environments	 compared	 to	 face-to-face	








strengths	 of	 face-to-face	 teaching,	 such	 as	 better	 opportunities	 of	 implementation	 and	 being	 an	
effective	learning	process	in	terms	of	supporting	academic	achievement.	In	the	literature,	the	study	by	




learning,	and	 this	originates	 from	 its	 relevance	 to	 their	 real	 life	and	 the	cooperation	process	being	
more	qualified	when	it	is	related	to	the	subject	of	the	lesson.	





similar	 results	 were	 obtained	 in	 the	 study	 conducted	 by	 Öztaş	 and	 Kılıç	 (2017)	 in	 terms	 of	 the	
development	of	the	sense	of	responsibility.	
Another	theme	that	arose	regarding	the	strengths	of	face-to-face	teaching	is	social	learning.	The	
students	 specified	 that	 in	 the	 face-to-face	 teaching	 process,	 they	 had	 the	 opportunity	 to	 obtain	







Students	 stated	 the	 weaknesses	 of	 face-to-face	 teaching	 along	 with	 its	 strengths	 compared	 to	
online	teaching	under	the	learning-teaching	process	theme	as	not	being	sociable	with	regards	to	class	
participation,	not	being	able	to	repeat	the	lesson	as	in	an	online	video,	having	a	limited	time	in	terms	




to-face	 teaching.	 Especially,	 distance	 education	 being	 less	 costly	 than	 face-to-face	 teaching	 may	
increase	the	tendency	to	this	field.	As	a	matter	of	fact,	distance	education	can	be	used	as	a	means	to	
provide	a	qualified	and	also	cost-effective	education	for	higher	education	students	(Çelen	et	al.,	2011).	








classroom	 environment,	 distance	 education	 can	 yield	 more	 useful	 results	 in	 terms	 of	 individual	
development,	 besides	 the	 information	 can	 be	 reinforced	 by	 visual	 and	 audio	 examples.	 Whereas	
dissociation	from	the	learning	process	is	the	weakness	of	face-to-face	teaching	in	terms	of	out-of-class	
time,	when	 the	 literature	 is	 reviewed,	 the	 study	 conducted	 by	 Sümer	 (2016)	 also	 emphasized	 the	
insufficiency	in	the	interaction	between	the	learner	and	the	instructor	and	the	environment	in	terms	










there	 are	 different	 opinions	 in	 the	 literature.	 For	 example,	 in	 a	 study	 by	 Karataş	 (2006),	 it	 was	
expressed	that	it	would	be	wrong	to	say	that	one	of	this	two	learning	ways	is	superior	or	weaker	than	
the	other	one.	He	based	this	on	the	findings	of	his	research.	Based	on	this	result,	it	can	be	said	that	
both	 implementation	 forms	have	different	and	superior	aspects.	So,	 it	 can	be	benefited	 from	both	
implementation	forms	in	the	context	of	both	process	and	result	in	terms	of	learning-teaching.	In	other	
words,	 benefiting	 from	mixed	 learning	models	 instead	 of	 neither	 just	 online	 nor	 just	 face-to-face	
teaching	can	be	effective	both	in	terms	of	supporting	the	development	of	students	in	many	ways	and	
to	carry	out	their	academic	achievement	to	a	better	point.	It	can	be	said	that	the	results	obtained	from	




academic	achievement	 in	a	study	comparing	 the	 traditional	 learning	environment	contributed	with	
online	tools	and	other	traditional	learning	environments.	Hence,	considering	the	current	conditions,	it	
may	be	better	to	set	both	implementations	to	work	together	for	an	effective	learning-teaching	process.	
Consequently,	 although	 the	 strengths	 of	 face-to-face	 teaching	 come	 to	 the	 forefront,	 online	
systems,	one	of	the	important	tools	of	accessing	information	in	today's	conditions,	should	also	be	used	
in	the	learning-teaching	process.	 Instead	of	being	alternatives	to	each	other,	both	implementations	















This	 article	 is	 the	 extended	 version	 of	 the	 oral	 presentation	 presented	 at	 the	 7th	 International	








Toplumun	 tüm	 bileşenleri	 açısından	 hızlı	 bir	 dönüşüm	 süreci	 yaşanmaktadır.	 Sosyal	 yapı	 da	 bu	






kavramından	 daha	 sık	 söz	 edilmeye	 başlanmıştır.	 Eğitime	 bilimsel	 ve	 teknolojik	 bir	 nitelik	
kazandırmanın	 zorunlu	 olduğu	 bir	 çağda	 eğitim	 ve	 teknolojinin	 birbirlerini	 ne	 yönde	 etkilediğini,	
aralarında	 ne	 gibi	 ilişkilerin	 bulunduğunu	 incelemek	 önemlidir.	 Nitekim	 eğitim	 ve	 teknoloji	 insan	
yaşamının	daha	etken	duruma	getirilmesinde	role	sahip	iki	önemli	öğedir	(Alkan,	2011).	
Eğitim	 ve	 teknoloji	 kavramları	 ayrı	 olsa	 da	 eğitimde	 kaliteyi	 artırmak	 açısından	 birlikte	
kullanılmaktadır.	Bu	kavramların	birlikte	kullanılması,	eğitim	teknolojisi	adında	yeni	bir	disiplini	ortaya	
çıkarmıştır	(İşman,	2015).	Eğitim	teknolojisi;	öğrenme	öğretme	süreçlerinin	tasarlanması,	uygulanması,	
değerlendirilmesi	 ve	 geliştirilmesi	 sürecidir.	 Buna	 bağlı	 olarak	 daha	 alt	 bir	 kavram	 olarak	 öğretim	
teknolojisi	 kavramı	 ön	 plana	 çıkmıştır	 (Alkan,	 2011).	 Öğretim	 teknolojisi,	 öğrenme-öğretme	
kuramlarının	işe	koşulması	için	öğrenme-öğretme	süreçlerinin	tasarlanması,	geliştirilmesi,	geliştirilen	
materyal,	 araç,	 ortam,	 teknoloji	 ve	 sistemlerin	 öğrenme	 ortamında	 kullanılması,	 süreç	 ve	 sistemin	
yönetimi	ve	değerlendirilmesi	aşamalarından	oluşan	sistematik	ve	tümleşik	bir	süreçtir	(Uşun,	2012).	
Bu	 bağlamda	 eğitim	 teknolojisi	 kavramı	 öğrenme-öğretme	 süreçleri	 ile	 ilgili	 özgün	 bir	 disiplini	
vurgularken	 öğretim	 teknolojisi	 kavramı	 ise	 bir	 konunun	 öğretimi	 ile	 ilgili	 öğrenme	 etkinliklerinin	
kılavuzlanmasını	ifade	eder	(Seferoğlu,	2014).		
Söz	 konusu	 kavramların	 öğrenme-öğretme	 sürecine	 yansımalarının	 istendik	 bir	 şekilde	
gerçekleşebilmesi	 için	 öğrenme	ortamlarının	 buna	 göre	 tasarlanması	 gerekir.	Nitekim	bu	 yönde	bir	
eğilimin	olduğu	söylenebilir.	Bu	kapsamda	okulların	 teknolojiyi	öğrenme-öğretme	sürecini	geliştiren	
etkili	 bir	 araç	 olarak	 algılamaya	 başlamasıyla	 birlikte	 teknoloji,	 öğretmen	 merkezli	 bir	 eğitim	
anlayışından	 öğrenci	merkezli	 bir	 eğitim	 anlayışına	 doğru	 bir	 paradigma	değişimini	 kolaylaştırmıştır	
(Saban,	 2007).	 Bu	 açıdan	 yapılandırmacı	 yaklaşımın	 desteklediği	 öğretim	 yöntemlerinin	 teknoloji	
entegrasyonu	 ile	 gerçekleştirilmesi,	 bireylerin	 süreçte	 çevrimiçi	 kaynaklardan,	 yazılımlardan	 ve	
akranlarından	 bilgiye	 ulaşmalarını	 sağlayarak	 eleştirel	 düşünme	 becerilerini	 artırabilme	 olanağı	




plana	 çıkan	 çevrimiçi	 öğrenme	 ortamlarıyla	 öğrenen-öğretici	 arasındaki	 iletişim	 ve	 etkileşim	 farklı	
boyutlar	 kazanmıştır.	Özellikle	 bilgi	 ve	 iletişim	 teknolojilerinde	 yaşanılan	 gelişmeler	 ve	ortaya	 çıkan	
yönelimlere	bağlı	olarak	söz	konusu	etkileşim	sınıf	dışı	ortamlara	taşınmıştır.	Bu	da	çevrimiçi	öğrenme	
ortamlarının	öğrenme-öğretme	sürecine	olan	katkılarını	tartışılan	konulardan	biri	haline	getirmiştir.			
Çevrimiçi	 öğrenme	 ortamı,	 öğrenenlerin	 ve	 öğretim	 elemanının	 öğrenme	 ve	 öğretme	 sürecine	
herhangi	bir	zamanda	ve	herhangi	bir	yerden	katılmalarına	olanak	sağlayan,	pedagojik	açıdan	anlamlı	
ve	 kapsamlı	 öğrenme	 ortamı	 olarak	 tanımlanmaktadır	 (Durdu	 &	 Onay	 Durdu,	 2016).	 Öğrenmenin	
gerçekleşmesi	açısından	ortam;	uzmandan	uzakta	olan	öğrenenin	materyallere	erişim	için	teknolojiyi	
kullanması,	bu	teknoloji	aracılığıyla	diğer	öğrenenler	ve	öğretenle	etkileşime	girebilmesi	özellikleriyle	














2008).	 Ancak	 buna	 karşın	 yüz	 yüze	 öğretim	mi	 yoksa	 genelde	 uzaktan	 eğitim	 özelde	 ise	 çevrimiçi	
öğretim	mi	sorusunun	yanıtı	sürekli	aranmıştır.			
Uzaktan	 eğitim,	 öğrenen	 ve	 öğretenin	 zaman	 ve	 mekândan	 bağımsız	 olarak	 gerçekleştirdikleri	
eğitim-öğretim	faaliyetleri	olarak	tanımlanırken	(Durdu	&	Onay	Durdu,	2016)	yüz	yüze	öğretimin	ise	
bunun	tam	tersi	öğrenme-öğretme	sürecinde	zaman	ve	mekânın	belli	olduğu	öğretim	şeklini	ifade	ettiği	
söylenebilir.	 Çevrimiçi	 öğrenme	 ise	 öğrenme	 materyaline	 ve	 içeriğine	 erişim,	 eğitmen	 ve	 diğer	
öğrencilerle	 etkileşimde	 bulunmak,	 öğrenme	 öğretme	 sürecinde	 bilgi	 elde	 etmede	 kişisel	 anlamını	
oluşturmak	ve	öğrenme	deneyimini	daha	iyi	bir	noktaya	taşımak	amacıyla	internetin	kullanımı	olarak	
tanımlanır	(Ally,	2004).	Başka	bir	deyişle	çevrimiçi	öğrenmenin	bilgiye	erişim	yönünden	ele	alındığında	
öğrenene	 bilgiyi	 iletebilmenin	 yer	 ve	 zaman	 açısından	 farklı	 kılmanın	 yolu	 olarak	 da	 öğretene	 bazı	
kolaylıklar	sağladığı	söylenebilir.	Ancak	yüz	yüze	ve	çevrimiçi	öğretimin	sağladığı	olanaklar	ve	akademik	
başarı	 açısından	 etkililiği	 süregelen	 tartışma	 konularından	 biri	 olmuştur.	 Alanyazın	 incelendiğinde;	
Sezer,	Karaoğlan	Yılmaz	ve	Yılmaz	 (2017)	 tarafından	yapılan	ve	çevrimiçi	 ile	yüz	yüze	uygulamaların	
karşılaştırıldığı	 çalışmada,	 öğretmenler	 çevrimiçi	 öğrenmenin	 ortam	 açısından	 esneklik	 sağladığına,	
öğrenen	ile	öğretici	arasındaki	etkileşimi	azaltmadığına	ilişkin	dönütlerde	bulunmuşlardır.	Buna	karşın	
Taşlıbeyaz,	 Karaman	ve	Göktaş	 (2014)	 tarafından	yapılmış	olan	 çalışmada	 ise	öğretmenler;	 uzaktan	
eğitim	sürecinde	soru	soramama,	istenilen	düzeyde	etkileşimi	sağlayamama,	işbirliği	yapamama	gibi	
sınırlılıklara	 vurgu	 yapmışlardır.	 Dolayısıyla	 çevrimiçi	 öğrenmeye	 ilişkin	 yapılan	 çalışmalar	 arasında	
farklı	sonuçların	elde	edildiği	söylenebilir.		
Alanyazın	 akademik	 başarı	 açısından	 ele	 alındığında	 hem	 çevrimiçi	 hem	 de	 yüz	 yüze	 verilen	
eğitimlerin	akademik	başarıyı	artırdığı	(Sezer	et	al.,	2017),	buna	karşın	çevrimiçi	ya	da	uzaktan	eğitimle	
ilgili	öğretim	elemanlarının	ikili	etkileşim	ve	erişim	gibi	engellerle	karşılaştıkları	(Haber	&	Mills,	2008;	
Panda	 ve	 Mishra,	 2007),	 çevrimiçi	 öğretimin	 yüz	 yüze	 öğretime	 göre	 daha	 fazla	 zaman	 ve	 çaba	
gerektirdiği	(Seaman,	2009)	sonuçlarına	varılmıştır.	Bununla	birlikte	birbirini	destekleyen	ya	da	farklı	
sonuçlara	 ulaşan	 çalışmalar	 da	 vardır.	 Bu	 doğrultuda	 yüz	 yüze	 (Scherrer,	 2011),	 çevrimiçi	 (Pellas	&		
Kazanidis,	2013)	ya	da	her	iki	öğretim	şeklinin	işe	koşulduğu	harmanlanmış	öğrenmenin	(Al-Qahtani	&	
Higgins,	 2013;	 Gambari,	 Shittu,	 Ogunlade	 &	 Osunlade,	 2017)	 daha	 yararlı	 olduğunu	 ancak	 bunlar	
arasında	 farklılık	 olmadığı	 (Larson	 &	 Sung,	 2009;	 Prepose,	 2015)	 sonucuna	 ulaşan	 çalışmalar	 da	
mevcuttur.	













sağlamadığı,	 yanı	 sıra	 söz	 konusu	 eşitliğin	 öğrenme	 sonuçları	 üzerinde	 etkisinin	 olup	 olmayacağı	
açısından	belirsizliklerin	olduğu	söylenebilir.		
Eğitimde	teknolojinin	varlığı	ve	bir	araç	olarak	önemi	gün	geçtikçe	artmaktadır.	Öğrenme-öğretme	
sürecinin	 kalitesi	 açısından	 sürekli	 teknoloji	 temelli	 yeni	 araçlar,	 modeller	 ve	 uygulamalar	
geliştirilmektedir.	 Bu	 doğrultuda	 araç	 ve	 uygulamaların	 çeşitliliği	 artıkça	 öğrenme	 üzerindeki	 çok	
boyutlu	 etkileri	 birçok	bilimsel	 çalışmaya	 konu	olmaktadır.	 Söz	 konusu	 yenilikler	 öğrenme	öğretme	
sürecinde	yüz	yüze	ve	çevrimiçi	öğretim	kapsamında	işe	koşulmaktadır.	Günümüzde	oluşan	yeni	sosyal	
koşullardan	 eğitim	 süreci	 de	 etkilenmiş	 ve	 bu	 kapsamda	 çevrimiçi	 öğretimin	 önemi	 gittikçe	
artmaktadır.	 Ancak	 bu	 tür	 yönelimler	 bazı	 tartışmaları	 da	 beraberinde	 getirmiştir.	 Bunlarda	 biri	 de	
çevrimiçi	öğretim	mi	yoksa	yüz	yüze	öğretim	mi	tartışmasıdır.	Böyle	bir	araştırmayla	iki	öğretim	şekli	
arasında	bir	 tercih	 yapmanın	dışında	bunların	 günümüz	koşulları	 aşçısından	güçlü	 ve	 zayıf	 yönlerini	
ortaya	 koymanın	 bu	 konuda	 hem	 uygulayıcılara	 hem	 de	 araştırmacılara	 yol	 gösterici	 olacağı	
düşünülmektedir.	Bu	doğrultuda	yüz	yüze	ve	çevrimiçi	öğretimin	güçlü	ve	zayıf	yönlerini	ortaya	koymak	
amacıyla	 bu	 araştırma	 yürütülmüştür.	 Bu	 amaçla	 araştırma	 kapsamında,	 “Öğrencilerin	 öğretici	
konumunda	olmaları	durumunda	öğretim	tercihlerine	ilişkin	görüşleri	nelerdir?”	ve	“Öğrencilerin	yüz	





araştırma	 yönteminin	 kullanıldığı	 bir	 durum	 çalışmasıdır.	Durum	çalışması,	 sınırlı	 bir	 sistemin	 ya	da	
yapının	derinlemesine	betimlenmesi	 ve	 incelenmesidir	 (Merriam,	2013).	Başka	bir	deyişle	 ‘nasıl’	 ve	




çalışmasının	 tercih	 edilme	 nedeni	 de	 farklı	 disiplinler	 için	 iki	 farklı	 öğrenme	 deneyimine	 sahip	
öğrencilerin	konuya	ilişkin	görüşlerinin	derinlemesine	araştırılmasına	olanak	sağlamasıdır.		
Çalışılan	Durum	
Araştırmada	 durum	 çalışması	 desenlerinden	 bütüncül	 tek	 durum	 deseni	 kapsamında	 uzaktan	
eğitime	 ilişkin	görüşleri	alınan	öğrenciler	analiz	birimi	olarak	ele	alınmıştır.	Durum	çalışmasına	konu	
olan	 “durum”	 ise	bir	 devlet	üniversitesinin	Çocuk	Gelişimi	Programı’dır.	 Çalışma	grubunda	 yer	 alan	
öğrencilerin	‘Atatürk	İlkeleri	ve	İnkılap	Tarihi’,	‘Türk	Dili’	ve	‘Yabancı	Dil’	dersleri	olmak	üzere	üç	farklı	
dersi	çevrimiçi	yolla	geriye	kalan	dersleri	ise	yüz	yüze	öğretimle	aldıkları	görülmüştür.	Dolayısıyla	hem	
yüz	 yüze	hem	de	 çevrimiçi	 öğretimin	 karşılaştırılması	 açısından	 söz	 konusu	durumun	uygun	olduğu	
düşünülmüştür.	 Ayrıca	 üniversitede	 dijitalleşme	 adımları	 kapsamında	 uzaktan	 eğitim	 alt	 yapısı	 yeni	
kurulmuştur.	 Bu	 bağlamda	 hem	 örneklem	 grubuna	 erişimin	 kolaylığı	 hem	 de	 uzaktan	 eğitimin	 alt	
yapısının	işleyişi	ve	sürecine	ilişkin	öğrenci	geri	bildirimi	alınması	değerli	görülmüştür.	Bu	nedenle,	söz	
konusu	 devlet	 üniversitesinde	 uzaktan	 eğitimin	 uygulandığı	 programlardan	 biri	 durum	 olarak	
seçilmiştir.	
Örneklem	
Araştırmanın	 çalışma	 grubunu	 bir	 devlet	 üniversitesinin	 Çocuk	 Gelişimi	 Programı’nda	 öğrenim	
gören	 36’sı	 kadın,	 11’i	 erkek	 toplam	 47	 öğrenci	 oluşturmuştur.	 Araştırmada	 amaçlı	 örnekleme	
yöntemlerinden	biri	olan	ölçüt	örnekleme	yöntemine	başvurulmuştur.	Amaçlı	örnekleme,	çalışmanın	
amacı	doğrultusunda	bilgi	bakımından	zengin	durumların	seçilip	derinlemesine	araştırılmasına	olanak	







öğrenciler	 tarafından	 üç	 farklı	 dersi	 farklı	 öğretim	 elemanlarından	 çevrimiçi	 yolla	 almaları	 ölçüt	
alınmıştır.		
Veri	Toplama	Araçları	
Araştırmada	 veri	 toplama	 aracı	 olarak	 açık	 uçlu	 sorulardan	 oluşan	 yarı	 yapılandırılmış	 görüşme	
formu	kullanılmıştır.	Açık	uçlu	sorular	yanıtlayıcının	gerçekten	ne	düşündüğüne	ilişkin	daha	doğru	bilgi	
sağlamanın	yanında	yanıtlayıcıya	sınırsız	seçenek	sunmaktadır	(Johnson,	2014).	Görüşme	formu	içerik	
açısından	 iki	 eğitim	 programları	 alan	 uzmanı	 ile	 bir	 eğitim	 teknolojileri	 alan	 uzmanının	 görüşüne	
sunulmuş	ve	alınan	dönütler	doğrultusunda	form	düzenlenmiştir.	Daha	sonra	dil	uygunluğu	açısından	






yarı	 yapılandırılmış	 görüşme	 formu	 aracılığıyla	 toplanmıştır.	 Araştırmacı	 tarafından,	 bir	 devlet	







tekrar	 eden	 sözcükler	 veya	 temalar	 açısından	 taranması	 olarak	 ifade	 edilir	 ve	 bu	 bağlamda	 durum	
çalışmalarının	 içerik	analizi	 yapılabilir	 (Patton,	2014,	 s.	453).	Bu	kapsamda	elde	edilen	veriler	analiz	
edilmiş	ve	ortak	temalara	ulaşılmaya	çalışılmıştır.	Nitekim	içerik	analizi,	belirli	kurallar	ölçütünde	bir	
metnin	 kodlamalar	 aracılığıyla	 bazı	 sözcüklerinin	 daha	 küçük	 içerik	 kategorileri	 ile	 özetlendiği	
sistematik,	 yinelenebilir	 bir	 tekniktir	 (Büyüköztürk	 et	 al.,	 2009).	 Buradan	 yola	 çıkarak	 verilerin	
analizinde	 birbirine	 benzeyen	 veriler,	 belirli	 kavramlar	 ve	 temalar	 çerçevesinde	 bir	 araya	
getirilebildiğinden	ve	bunlar	okuyucunun	anlayabileceği	bir	biçimde	düzenlenip	yorumlanabildiğinden	
içerik	analizine	başvurulmuştur	(Yıldırım	&	Şimşek,	2013).	Bu	doğrultuda	toplanan	veriler	kodlanmış	ve	
ortaya	 çıkan	 kodlara	 göre	 belirli	 kategoriler	 kapsamında	 toplanmıştır.	 Daha	 sonra	 kategoriler,	
öğrencilerin	 sorulara	 verdikleri	 yanıtlar	 doğrultusunda	 temalara	 ve	 alt	 temalara	 ayrılmıştır.	 Analiz	
sürecinde	öğrenciler	Ö1,	Ö2,	Ö3,	…	Ö47	şeklinde	kodlanmış	ve	buna	göre	analizler	yapılmıştır.						
Geçerlik	ve	Güvenirlik	Çalışmaları	
Nitel	 çalışmalarda	 geçerlik	 ve	 güvenirlik	 çalışmaları	 için	 inandırıcılık,	 aktarılabilirlik	 (transfer	
edilebilirlik),	 tutarlık	 ve	 teyit	 edilebilirlik	 gibi	 kavramlara	 başvurulur	 (Lincoln	 &	 Guba,	 1985).	 Bu	
kapsamda	 geçerlik	 ve	 güvenirlik	 çalışmaları	 için	 araştırmada	 başvurulan	 stratejiler	 ele	 alındığında	
bilimsel	 araştırmanın	 değeri	 kısmen	 araştırmacıların	 bulgularının	 inanılırlığını	 göstermesine	 bağlıdır	
(LeCompte	&	Goetz,	1982).	İnandırıcılık	kavramı	araştırmadan	elde	edilen	bulgularının	dış	dünyadaki	
gerçekliğe	uyup	uymadığı	sorunsalı	 ile	 ilgilidir	 (Merriam,	2013).	Nitel	araştırmalarda	 inandırıcılık	 için	
çeşitli	stratejilere	başvurulmaktadır.	Bunlar:	üçgenleme,	uzun	süreli	etkileşim,	katılımcı	doğrulaması,	
uzman	 incelemesi	 ve	 araştırmacı	 duruşudur	 (Lincoln	 &	 Guba,	 1985;	Meriam,	 2013;	 Patton,	 2014).	
İnandırıcılık	 için	araştırmanın	hem	görüşme	formu	oluşturulurken	hem	de	verilerin	analizi	sürecinde	




örneklem	 seçimi	 başvurulan	 stratejilerdendir	 (Merriam,	 2013).	 Bu	 kapsamda	 amaçlı	 örnekleme	
yöntemi	kullanılmıştır.	Bununla	birlikte	araştırmanın	 çalışma	grubu,	 veri	 toplama	süreci	 ile	 verilerin	
analiz	süreçleri	ayrıntılı	bir	şekilde	açıklanmıştır.	Tutarlılık	için	nitel	araştırmaların	güvenirliği	açısından	
varılan	 sonuçların	 toplanmış	 verilerle	 ne	 düzeyde	 tutarlı	 olduğu	 önemlidir	 (Merriam,	 2013).	 Bu	




elde	 edilen	 verilere	 ilişkin	 kodlayıcılar	 arasındaki	 görüş	 birliğine	 ait	 güvenirlik	 katsayısı	 %78	 olarak	
çıkmıştır.	Yıldırım	ve	Şimşek	(2013),	kodlayıcılar	arasında	en	az	%70	düzeyinde	bir	güvenirlik	yüzdesine	
ulaşılması	gerektiğini	belirtmiştir.	Buna	göre	araştırma	sonucunda	ulaşılan	verilerin	güvenilir	olduğu	









ulaşılabilir	 iletişim	 bilgileri	 paylaşılmıştır.	 Son	 olarak	 çalışmadan	 elde	 edilecek	 bilgilerin	 nerelerde	
kullanılacağı	 açıklanarak	öğrenciler	 araştırmaya	katılma	noktasında	gönüllülüğün	esas	olduğu	ve	bu	
kapsamda	 isterlerse	 katılmayabilecekleri	 konusunda	 da	 bilgilendirilmiştir.	 Böylece	 gönüllü	 katılımcı	
öğrencilerden	onay	alınarak	veriler	toplanmıştır.		
Bulgular	
Araştırmadan	elde	edilen	verilerinin	analizi	 ile	ulaşılan	bulgular,	veri	 toplama	 formunda	yer	alan	
sorular	ana	tema	olarak	belirlenerek	sunulmuştur.														
Yüz	Yüze	ve	Çevrimiçi	Öğretimin	Tercih	Edilme	Gerekçelerine	İlişkin	Öğrenci	Görüşleri	






















görüş	 bildirmiştir:	 “Yüz	 yüzeyken	 vücut	 diliyle	 mimiklerle	 ve	 göz	 teması	 kurarak	 daha	 iyi	 kendimi	
anlatabilirim.”	Ayrıca	 öğrenciler,	 uygulamalı	 dersler	 açısından	 yüz	 yüze	 öğretimin	 daha	 çok	 olanak	
sağladığını	ve	bunun	da	etkili	öğretim	sürecini	desteklediğini	 (f=7)	vurgulamıştır.	Örneğin	Ö15,	“Yüz	
yüze	ders	anlatırken	uygulamalı	bir	 şekilde	ders	 işleyebilirim.	Böylece	karşı	 tarafın	daha	 iyi	 ve	kalıcı	
öğrenmesini	sağlayabilirim.”	şeklinde	görüş	bildirmiştir.	Bununla	birlikte	grup	çalışmalarının	daha	rahat	
yapılacağından	 öğrenciler,	 birbirlerini	 daha	 iyi	 tanıdıklarını	 ve	 bunun	 da	 sosyal	 etkileşime	 olanak	




artırılabileceğine	 vurgu	 yapılmıştır.	 Bir	 öğrenci	 (Ö4)	 bu	 konudaki	 görüşünü,	 “Öğrencilerin	 zekâ	 türü	
farklıdır	 yüz	 yüze	onlara	daha	 çok	hitap	edebilirim	bu	da	onları	 derslerinde	daha	 iyi	 bir	 yere	 taşır.”	
şeklinde	 belirtmiştir.	 Ayrıca	 öğrenciler,	 öğretmenlerin	 mesleğini	 yüz	 yüze	 daha	 iyi	
gerçekleştirebileceklerini	ve	bunun	da	mesleki	doyum	(f=1)	açısından	önemli	olduğunu	vurgulayarak	
ders	 verme	 konusunda	 yüz	 yüze	 öğretimi	 tercih	 edeceklerini	 söylemişlerdir.	 Buna	 da	 Ö29’un,	




dersi	 izleyebildiklerini,	 çevrimiçi	 öğretimin	 kendilerine	 daha	 çok	 zaman	 esnekliği	 sağladığını	 (f=8)	
vurgulamışlardır.	Bu	duruma	ilişkin	Ö12’nin	görüşü	şu	şekildedir:	“Dersleri	online	ortamda	vermek	daha	
verimli	ve	rahat	olduğunu	düşünüyorum.	Öğrenci	istediği	zaman	derse	bağlanıp	izleyebilir.”	Yanı	sıra	
öğrenciler,	 gerekli	 donanım	 ve	 araçların	 olduğu	 her	 yerden	 dersi	 takip	 edebildiklerini	 ve	 bunun	 da	
kendilerine	mekân	esnekliği	(f=5)	sağladığını	belirtmişlerdir.	Buna	da	Ö34’ün	“Bilgisayar	ve	internetin	
olduğu	 her	 yerden	 ders	 alabilir,	 izleyebilir.”	 ifadesi	 örnek	 verilebilir.	 Bununla	 birlikte	 öğrenciler,	
teknolojiye	 olan	 ilgilerinden	 kaynaklı	 olarak	 bu	 olumlu	 algının	 derse	 de	 yansıdığını	 ve	 derse	 karşı	
ilgilerinin	 (f=5)	 arttığını	 açıklamışlardır.	 Bir	 öğrenci	 bu	 konudaki	 görüşünü	 şu	 şekilde	 belirtmiştir:	
“Çevrimiçi	dersler	daha	çok	dikkat	çekici	oluyor,	çünkü	öğrenciler	teknolojinin	içinde	olduğu	neredeyse	
her	 şeyi	 daha	 çok	 özümsüyor,	 kabulleniyor.”	 (Ö26)	 Ayrıca	 öğrenciler,	 çevrimiçi	 ortamda	 özel	 ders	
alıyormuş	 gibi	 bir	 düşüncenin	 ortaya	 çıktığını	 ve	 bunun	 da	 bağımsız	 çalışma	 alışkanlığının	 (f=2)	
gelişmesine	katkı	sağladığını	ifade	ederek	ders	verme	konusunda	çevrimiçi	öğretimi	tercih	edeceklerini	
iletmişlerdir.	 Nitekim	 bir	 öğrenci	 Ö2,	 “Öğrenci	 özel	 ders	 aldığını	 hissedebilir	 yani	 dersin	 sadece	
kendisine	 anlatıldığını	 düşünür.	 Bu	 da	 tek	 başına	 çalışmayı	 alışkanlık	 haline	 getirir.”	 şeklinde	 görüş	
bildirmiştir.																
Yüz	Yüze	Öğretimin	Çevrimiçi	Öğretime	Göre	Güçlü	Yönlerine	İlişkin	Öğrenci	Görüşleri	



































(f=17)	 olanağının	 olduğunu	 belirtmişlerdir.	 Bir	 öğrenci	 (Ö3)	 “Soru	 cevap	 mekanizması	 daha	 çok	
istediğimiz	şekilde	işler.”	şeklinde	destekleyici	görüş	bildirmiştir.	Bununla	birlikte	öğrenciler	tarafından	
öğrenme-öğretme	 süreci	 açısından	 etkili	 bilgi	 alışverişinin	 (f=15)	 gerçekleştiğine	 vurgu	 yapılmıştır.	











gözle	 beden	 diliyle	 iletişim	 kurabiliyorsun,	 onların	 varlığını	 daha	 iyi	 hissediyorsun	 bu	 da	 derse	 karşı	
istekli	kılıyor	seni.”		





nedenle	 yüz	 yüze	 öğrendiklerimizi	 sınavlarımıza	 daha	 iyi	 yansıttık.”	 görüşü	 örnek	 olarak	 verilebilir.	
Ayrıca	 öğrenciler	 yüz	 yüze	 öğretimin	 derslerde	 kendilerine	 sadece	 teorik	 olarak	 değil,	 uygulayarak	











anlaşılır	ve	karşılıklı	 tartışma	olduğu	 için	daha	çok	derinlemesine	öğrenebiliriz.”	 ifadesi	örnek	olarak	
verilebilir.	 Ayrıca	 yüz	 yüze	 öğretim	 ile	 kalıcı	 öğrenme	 (f=2)	 sağlandığına	 Ö5	 şu	 cümleyle	 açıklık	
getirmiştir:	“Yüz	yüze	dersler	karşılıklı	işlendiği	için	bilgilerin	akılda	kalması	daha	uzun	sürelidir.”	








yüz	yüze	olunca	hocamızdan	 ister	 istemez	çekiniyorduk.”	Bununla	birlikte	öğrenciler,	 sanal	ortamda	
derse	odaklanma	ve	uyum	noktasında	sorunlar	yaşadıklarını,	yüz	yüze	öğretimde	ise	bu	tür	sorunların	
daha	kolay	aşılabildiğini	ve	sınıf	içinde	daha	rahat	uyum	sağladıklarını	(f=7)	söylemişlerdir.	Bu	durumu	
(Ö11)	 şöyle	 özetlemiştir.	 “Bilgisayar	 ortamında	 derse	 odaklanamıyordum.	 Sınıf	 içinde	 olunca	 derse	
karşı	 daha	 çok	 ilgiliydim.	 Etkinliklerde	 sınıf	 arkadaşlarımla	 daha	 iyi	 bir	 uyumum	 vardı.”	 Yanı	 sıra	
öğrenciler	 yüz	 yüze	 öğretim	 sürecinde	 daha	 çok	 etkileşim	 olduğunu,	 hem	 öğreticiden	 hem	 de	
akranlarından	 kaynaklı	 karakter	 eğitimi	 (f=7)	 anlamında	 daha	 nitelikli	 bir	 öğrenme-öğretme	 süreci	




imkanı	 daha	 fazlaydı	 bu	 da	 bize	 verilen	 işleri	 harfiyen	 yerine	 getirmemizi	 gerektiriyordu.”	 şeklinde	
açıklamıştır.		
Sosyal	öğrenme	temasında	ise	öğrenciler,	yüz	yüze	öğretimde	sınıf	ortamında	herkes	düşüncesini	
daha	 rahat	 ifade	 edebildiğinden	 fikir	 alışverişinin	 çevrimiçi	 ortama	 göre	 daha	 rahat	 olduğunu,	 bu	
nedenle	farklı	görüşler	edinme	(f=15),	olanaklarının	daha	iyi	olduğunu	belirtmişlerdir.	Bir	öğrenci	(Ö46)	
buna	 ilişkin	 görüşünü:	 “Sınıf	 ortamında	 herkes	 rahatça	 konuşabildiği	 için	 herkesten	 bir	 şeyler	
öğrenebiliyorsun.	 Çevrimiçi	 olunca	 çok	 az	 kişi	 konuşabiliyor,	 hep	 hoca	 konuşuyor.	 Yazmaya	 vakit	
bulamıyorsun.	Sana	sıra	gelmiyor	bir	türlü.”	şeklinde	açıklamıştır.	Bununla	birlikte	öğrenciler,	öğrenme	
sınıf	içinde	gerçekleştiği	zaman	akran	öğrenme	(f=12)	açısından	da	daha	verimli	bir	sürecin	yaşandığını	
belirtmiş,	 bunu	 da	 bir	 öğrenci	 (Ö13)	 şöyle	 özetlemiştir:	 “Sınıf	 içinde	 daha	 sosyal	 olacağı	 için	
anlamadığın	yerleri	arkadaşlarına	da	sorabiliyorsun.	Arkadaşlarının	da	sana	katkısı	çok	oluyor.”	Ayrıca	
öğrenciler,	 insanların	 duygu	 ve	 düşüncelerini,	 ne	 hissettiklerini	 sınıf	 ortamında	 daha	 iyi	
öğrenebildiklerini	 böylece	 yüz	 yüze	 öğretimin	 empati	 duygusunun	 gelişimine	 (f=12)	 katkıda	
bulunduğunu	ifade	etmişlerdir.	Bir	öğrencinin	(Ö17)	konuya	ilişkin	görüşü,	“İnsanların	ne	hissettiğini	
veya	ne	düşündüğünü	en	iyi	öğrenebilmek	için	onları	görmek	onlarla	paylaşmak	lazım.	Bu	nedenle	yüz	
yüze,	 göz	 göze	 olmadığı	 zaman	 başkalarını	 anlayamıyorsun.”	 şeklinde	 olmuştur.	 Bunun	 yanında	
öğrenciler,	 grup	 çalışması	 (f=8)	 gerektiren	 çalışmalar	 açısından	 yüz	 yüze	 öğretimin	 çok	 daha	 iyi	
olanaklar	sunduğunu	vurgulamışlardır.	Öğrencilerden	biri	(Ö32),	grup	motivasyonu	açısından	(f=4)	yüz	
yüze	 öğretimin	 güçlü	 yönünü,	 “Ders	 sohbet	 havasında	 geçtiği	 için	 hem	 bedenen	 hem	 de	 ruhen	
dinliyorsun	 dersi.”	 şeklinde	 belirtmiştir.	 Ayrıca	 Ö21,	 “Daha	 samimi	 bir	 ortam	 var.	 Diğer	 türlü	 çok	








Araştırma	kapsamında	yüz	yüze	öğretimin	çevrimiçi	öğretime	göre	 zayıf	 yönlerine	 ilişkin	öğrenci	


























saat	 yoksun	bu	 sefer	not	peşinde	koşuyorsun.”	 Yanı	 sıra	 internet	ortamında	bilgiye	anlık	erişebilme	
olanağı	 varken	 yüz	 yüze	 öğretim	 sürecinde	 sınırlı	 zamanlarının	 olmasından	 (f=9)	 dolayı	 bunun	ders	
dışındaki	 zamana	 kalabildiğini	 belirtmişlerdir.	 Bir	 öğrencinin	 (Ö34)	 bu	 konudaki	 görüşü:	 “Çevrimiçi	
öğrenmede	istediğin	zaman	dersi	dinleyip	soru	çözmek	gibi	avantajlar	varken	yüz	yüze	eğitimde	belli	
saat	 ve	 günler	 vardır.”	 şeklinde	 olmuştur.	 Öğrenciler,	 yüz	 yüze	 öğretim	 sürecinde	 soru	 sormaktan	
çekindiklerini	 (f=9)	 dile	 getirmiş,	 buna	 ilişkin	 bir	 öğrenci	 (Ö23)	 görüşünü	 şu	 şekilde	 ifade	 etmiştir:	
“Çekingen	 ya	 da	 utangaç	 olan	 arkadaşlarımız	 derslerde	 soru	 soramıyorlar	 fakat	 internetten	 olunca	
sorularını	çekinmeden	yazarak	soruyorlardı.”	Bununla	birlikte	öğrenciler,	yüz	yüze	öğretim	sürecinde	
ders	esnasında	bilgiye	erişimin	kısıtlı	olduğunu	(f=8)	belirtmiş	ve	bir	öğrenci	(Ö41),	çevrimiçi	öğretimin	
bu	 açıdan	 sağladığı	 olanağı	 şöyle	 betimlemiştir:	 “İnternet	 ortamı	 olduğu	 için	 merak	 ettiğin	 şeyleri	
hemen	 öğrenebilirsin	 ancak	 sınıfta	 her	 şeye	 o	 anda	 ulaşamayabilirsin	 ve	 öğrenmek	 istediğin	 şeyi	
unutabilirsin.”	Ayrıca	öğrenciler,	yüz	yüze	öğretimin	çevrimiçi	öğretime	göre	daha	fazla	maliyet	(f=6)	
gerektirdiğini	vurgulamışlardır.	Buna	ilişkin	gerekçelerini	Ö13	şöyle	özetlemiştir:	“Eğitim	giderleri	daha	
fazladır.	Bina,	 sıra,	ders	 işlemek	 için	daha	çok	materyale	 ihtiyaç	var.”	 Yanı	 sıra	öğrenciler,	 çevrimiçi	






ana	 kadar	 hep	 klasik	 şekilde	 ders	 gördük.	 İnternet	 biraz	 farklılık	 kattı.”	 Öğrenciler	 ayrıca	 yüz	 yüze	
öğretim	 sürecinde	 çevrimiçi	 öğretimde	 olduğu	 kadar	 ders	 dışı	 zamanların	 denetlenemediğini	 (f=3)	
belirtmişlerdir.	 Buna	Ö7	 şöyle	 örnek	 vermiştir:	 “Evde	 de	 olsan	 çevrimiçi	 ortamda	hocayla	 iletişimin	
kesilmiyor	fakat	yüz	yüze	olunca	diğer	zamanlarında	daha	özgürsün.”		
Öğrencinin	ilgi	ve	ihtiyaçları	teması	altında	öğrenciler,	yüz	yüze	öğretimin	zayıf	yönlerini,	öğrenme-
öğretme	 sürecinde	 özellikle	 ilgi	 alanlarına	 daha	 çok	 hitap	 etmesine	 rağmen	 teknolojinin	 aktif	
kullanılamaması	(f=17)	şeklinde	vurgulamışlardır.	Bu	duruma	Ö40,	“Çevrimiçi	 iken	teknolojiden	daha	
iyi	yararlanabiliyorsun,	sınıfta	telefondan	dahi	bir	şey	bakamıyoruz.”	şeklinde	açıklık	getirmiştir.	Ayrıca	
öğrenciler,	 sınıf	 içi	 ders	 sürecinde	bireysel	 isteklerden	 (f=13)	 çok	 sınıfın	geneline	hitap	edildiğinden	
birçok	sorunun	yanıtsız	kalabildiğini	ifade	etmişlerdir.	Bunu,	Ö8	şöyle	açıklamıştır:	“Bireysel	isteklerin	
bir	 önemi	 pek	 yok.	 Çevrimiçi	 ortamda	 yaptığım	 çalışmalara	 daha	 iyi	 dönüt	 verildi.”	 Bunun	 yanında	
öğrenciler,	 yüz	 yüze	 öğretimin	 genellikle	 sınıf	 içi	 ile	 sınırlı	 kaldığını	 böylece	 öğrenim	 sürecinden	
kopmaların	 olabildiğini	 (f=9)	 ancak	 çevrimiçi	 öğrenmede	 sınıf	 dışında	 da	 öğretmenle	 iletişim	
sağlanabildiğini	ve	bu	şekilde	öğrenme	sürecinden	kopmanın	olmadığını	vurgulamışlardır.	Söz	konusu	
durumu	Ö16	şöyle	açıklamıştır:	“Okulda	ders	anlatılır	ve	her	şey	orada	kalır.	Sanal	ortamda	derse	giriş	













Araştırma	 sonucunda	 elde	 edilen	 veriler	 incelendiği	 zaman	 öğrencilerin	 hangi	 uygulama	 yolunu	
tercih	edeceklerine	ilişkin	soruya	verdikleri	yanıtlar	ölçüt	alındığında	öğrencilerin	tercihlerini	daha	çok	
yüz	 yüze	 öğretimden	 yana	 kullandıkları	 görülmüştür.	 Özgül,	 Sarıkaya	 ve	 Öztürk	 (2017)	 tarafından	
yapılan	 çalışmada	 öğrencilerin	 yüz	 yüze	 eğitime	 ilişkin	 beklenti	 içinde	 oldukları	 sonucuna	 ulaşılmış	







gibi	 gerekçelerle	ağırlıklı	 olarak	derslerin	 yüz	 yüze	verilmesi	 yönünde	görüş	bildirmişlerdir.	Bununla	
birlikte	bu	çalışmada	yüz	yüze	öğretimin	öğrenciler	tarafından	tercih	edilme	gerekçelerinden	biri	olan	
öğrenen	 başarısına	 ilişkin	 olarak	 Doğan	 ve	 Tatık	 (2015)	 tarafından	 yapılan	 çalışmada	 da	 uzaktan	
eğitimin	yüz	yüze	öğretime	göre	başarıya	ulaştırmakta	etkisiz	olduğu	sonucuna	ulaşılmıştır.	Buna	karşın	
öğrencilerin	bir	kısmı	çevrimiçi	öğretimin	kendilerine	zaman,	mekân	esnekliği	sağladığını,	klasik	ders	
işleme	 sürecinin	 dışında	 teknolojinin	 bir	 araç	 olarak	 kullanıldığı	 gerekçesiyle	 derse	 karşı	 ilgilerini	
arttırdığını	 ifade	 etmişlerdir.	 Çalışılan	 durum	 açısından	 ağırlıklı	 olarak	 derslerin	 yüz	 yüze	 öğretim	
şeklinde	işlenmesinin	bu	yönde	bir	görüşün	ortaya	çıkmasında	etkisi	olmuş	olabilir.	Ayrıca	öğrenciler	









öğretme	 sürecinin	 gerçekleştiğini	 ve	bu	 şekilde	dersi	 daha	 iyi	 anladıklarını	 belirtmişlerdir.	 Soffer	 ve	
Nachmias	 (2018)	 tarafından	 yapılan	 çalışmada	 da	 yüz	 yüze	 öğretim	 sürecine	 katılan	 öğrenciler,	
öğrenme	içeriğinin	kendilerine	daha	iyi	katkıda	bulunduğunu	vurgulamışlardır.	Buna	karşın	Yılmaz	ve	
Aktuğ	 (2011)	 tarafından	 yapılan	 çalışmada	 ise	 çevrimiçi	 ortamlarda	 etkileşim	 ve	 iletişimin	 yüz	 yüze	
ortama	 göre	 daha	 kolay	 sağlandığını	 bunun	 da	 katılımcıların	 kendilerini	 rahat	 hissetmelerinden	
kaynaklandığını	öne	sürmüştür.	Yine	alanyazında	yapılan	kimi	çalışmalarda	da	öğrencilerden	bazıları	















öğretime	 göre	 daha	 iyi	 katkıda	 bulunduğuna	 dikkat	 çekmişlerdir.	 Sorumluluk	 duygusunun	 gelişimi	
açısından	Öztaş	ve	Kılıç	(2017)	tarafından	yapılan	çalışma	ile	benzer	sonuçlar	elde	edildiği	söylenebilir.	





destekleyen	çalışmaların	yanı	 sıra	 farklı	 sonuçlara	da	ulaşıldığı	görülmüştür.	Nitekim	Birişçi	 ve	Karal	
(2018)	tarafından	yapılan	çalışmada,	sosyal	anlamda	grup	çalışmalarına	katkı	sağlama	ve	ortak	hareket	
etme	bilincinin	oluşmasında	çevrimiçi	grup	çalışmalarının	daha	etkili	olduğu	sonucuna	ulaşılmıştır.		





başka	 bir	 deyişle	 ders	 işlenmesi	 noktasında	 bir	 farklılık	 olmaması	 ve	 ders	 dışı	 zamanların	
denetlenememesi	yüz	yüze	öğretimin	zayıf	yönleri	olarak	 ifade	edilmiştir.	Özellikle	uzaktan	eğitimin	
yüz	yüze	öğretime	göre	daha	az	maliyetli	olması	bu	alana	yönelimi	arttırabilir.	Nitekim,	yükseköğretim	
öğrencilerine	 yönelik	 nitelikli	 ayrıca	maliyet	 açısından	 daha	 uygun	 bir	 eğitim	 verilmesi	 için	 uzaktan	
eğitim	araç	olarak	kullanılabilir	(Çelen	et	al.,	2011).			
Yüz	 yüze	 öğretimin	 zayıf	 yönlerine	 ilişkin	 ortaya	 çıkan	 bir	 diğer	 tema	 ise	 öğrencinin	 ilgi	 ve	






açısından	 da	 düşünüldüğünde	 Çocuk	 Gelişimi	 Programı	 doluluk	 oranı	 yüksek	 bir	 program	 olup	 bu	
nedenle	 yüz	 yüze	 öğretimin	 gerçekleştirildiği	 öğrenme	 ortamlarının	 yeterince	 kalabalık	 olduğu	
söylenebilir.	 Nitekim	 Kırık	 (2014)	 tarafından	 yapılan	 çalışmada	 da	 sınıfların	 kalabalık	 olması	 sınıf	
ortamında	verilen	eğitimin	verimi	düşürdüğünden	uzaktan	verilen	eğitimin	bireysel	gelişim	yönünden	
daha	 yararlı	 sonuçlar	 verebildiğine	 bunun	 yanı	 sıra	 bilginin	 görsel	 ve	 işitsel	 örneklerle	 daha	 iyi	
pekiştirilebildiğine	vurgu	yapılmıştır.	Sınıf	dışı	zamanlar	açısından	öğrenim	sürecinden	kopma	yüz	yüze	
öğretimin	zayıf	yönü	iken	alanyazın	incelendiğinde	Sümer	(2016)	tarafından	yapılan	çalışmada	da	sanal	










dayandırmıştır.	 Bu	 sonuçtan	 da	 yola	 çıkarak	 her	 iki	 uygulama	 biçiminin	 birbirinden	 farklı	 ve	 üstün	




olabilir.	 Kimi	 çalışmalardan	 elde	 edilen	 sonuçların	 da	 bu	doğrultuda	olduğu	 söylenebilir.	 Söz	 gelimi	
Anggrawan,	Ibrahim,	Muslim	ve	Satria	(2019)	tarafından	yapılan	çalışmada	karma	öğrenme	ile	çevrimiçi	
ve	 yüz	 yüze	 öğrenme	 modellerinden	 daha	 üstün	 öğrenme	 sonuçlarının	 elde	 edildiği	 sonucuna	
varılmıştır.	 Benzer	 şekilde	 Koçak	 ve	 Göktaş	 (2017)	 da	 çevrimiçi	 araçlarla	 katkı	 sunulan	 geleneksel	
öğrenme	ortamı	ile	diğer	geleneksel	öğrenme	ortamlarının	karşılaştırıldığı	çalışmada,	akademik	başarı	






işe	 koşulmalıdır.	 Ayrıca	 yüz	 yüze	 öğretim	 olanağının	 olmadığı	 durumlarda	 çevrimiçi	 uygulamalar	
öğrenen-öğretici	arasındaki	iletişim	bağını	kurmak	ve	öğrenmeyi	sürdürmek	açısından	önemli	bir	araç	
olarak	 kullanılabilir.	 Özellikle	 zamanın	 kısıtlı	 olduğu	mekânın	 ise	 bazı	 öğrenme	olguları	 için	 elverişli	
olmadığı	durumlarda	da	yüz	yüze	öğretimi	desteklemek	ve	sürdürülebilirliğini	sağlamak	açısından	da	
çevrimiçi	ortam	ve	uygulamalar	işe	koşulabilir.			
Araştırma	 kapsamında	 elde	 edilen	 sonuçlar	 doğrultusunda	 şu	 önerilerde	 bulunulabilir:	 Eğitim	
teknolojileri	 bağlamında	 başvurulan	 araç,	 uygulama	 ve	 modellerin	 niteliği	 ve	 işlevi	 kadar	 bunların	
uygulayıcılarının	mesleki	yeterlikleri	de	önemlidir.	Bu	bakımdan	yüz	yüze	ve	çevrimiçi	öğretimin	güçlü	
ve	 zayıf	 yönlerini	 araştıracakların	 birden	 çok	 üniversitede	 öğrenim	 gören	 öğrencilerin	 farklı	
eğitmenlerden	 edindikleri	 deneyimlerden	 de	 yola	 çıkarak	 araştırma	 genişletilebilir.	 Ayrıca	 çevrimiçi	
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